Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences
Volume 23

Number 10

Article 8

1-1-1999

Determination of Intracardiac Blood Pressures and Cardiac
Functions in Dogs
UTKU BAKIREL
REMZİ GÖNÜL
ALEV AKDOĞAN KAYMAZ
TARIK BİLAL
HÜSEYİN TAN

Follow this and additional works at: https://journals.tubitak.gov.tr/veterinary
Part of the Animal Sciences Commons, and the Veterinary Medicine Commons

Recommended Citation
BAKIREL, UTKU; GÖNÜL, REMZİ; KAYMAZ, ALEV AKDOĞAN; BİLAL, TARIK; and TAN, HÜSEYİN (1999)
"Determination of Intracardiac Blood Pressures and Cardiac Functions in Dogs," Turkish Journal of
Veterinary & Animal Sciences: Vol. 23: No. 10, Article 8. Available at: https://journals.tubitak.gov.tr/
veterinary/vol23/iss10/8

This Article is brought to you for free and open access by TÜBİTAK Academic Journals. It has been accepted for
inclusion in Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences by an authorized editor of TÜBİTAK Academic
Journals. For more information, please contact academic.publications@tubitak.gov.tr.

Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences
23 (1999) Ek Say› 4, 697-703
@ TÜB‹TAK

Köpeklerde ‹ntrakardiak Kan Bas›nçlar› ve Kardiak Fonksiyonlar›n
Belirlenmesi
Utku BAKIREL, Remzi GÖNÜL, Alev AKDO⁄AN KAYMAZ, Tar›k B‹LAL, Hüseyin TAN
‹stanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ‹ç Hastal›klar Anabilim Dal›, Avc›lar, ‹stanbul-TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 27.10.1997

Özet: ‹ntrakardiak kan bas›nçlar›n›n belinmesi amac›yla 14-22 kg a¤›rl›¤›nda sa¤l›kl› ve yetiflkin 27 adet melez köpek kullan›ld›. Kalp
kateterizasyonu tekni¤i kullan›larak, köpeklerin intrakardiak kan bas›nçlar› bir Pingtail kateterinin A.carotis communis yolu ile aorta
(Ao) ve sol ventrikül (LV) içine ve bir Swan-Ganz kateterinin V.jugularis yolu ile sa¤ ventrikül (RV) içine yerlefltirilmesiyle ölçüldü.
Sistol sonu kan bas›nçlar›n›n LV’de 113±3.1 mm/Hg, RV’de 53±2.9 mm/Hg, sol atriumda 3±2.5 mm/Hg, sa¤ atriumda 3±1.3
mm/Hg ve Ao’da 127±3 mm/Hg oldu¤u saptand›. Bunlara ilaveten, kalbin kas›ma, gevfleme, dolum, pre-ejeksiyon ve ejeksiyon
süreleri kan bas›nç traseleri kullan›larak hesapland›. Ao’n›n sistol sonu kan bas›nc› ile LV’ün sistol sonu kan bas›nc› aras›nda pozitif
bir korelasyon (r=0.071, p<0.001) var iken, RV gevfleme süresi ile Ao’n›n sistolik kan bas›nc› aras›nda negatif bir korelasyon
(r=0.064, p<0.05) oldu¤u saptand›.
Anahtar Sözcükler: Hemodinamik, Kalp Kateterizasyon, Kan Bas›nc›, Köpek

Determination of Intracardiac Blood Pressures and Cardiac Functions in Dogs
Abstract: Intracardiac blood pressure was determined in twenty-seven healthy adult mongrel dogs weighting 14-32 kg. Cardiac
catheterization was used to measure intracardiac blood pressure. A Pingtail catheter was placed in the aorta and the left ventricle
via the A. carotis communis, and a Swanz-Ganz catheter was placed in the right ventricle via the V. jugularis. End-systolic blood
pressure was found to be 113±3.1 mm/Hg in the left ventricle 53±2.9 mm/Hg in the right ventricle, 3±2.5 mm/Hg in the left
atrium, 3±1.3 mm/Hg in the right atrium and 127±3 mm/Hg in the aorta. In addition, times of contraction, relaxation, filling, preejection and ejection of the heart were calculated using blood pressure traces. While there was a positive correlation between end
sistolic blood pressure in the aorta and end sistolic blood pressure in the left ventricle (r=0.071, p<0.001), there was a negative
corelation between RV relaxion time and Ao end sistolic blood pressure (r= -0.064, p<0.05).
Key Words: Hemodynamic, Cardiac Catheterization, Blood Pressure, Dog

Girifl
Hayvanlarda kardio-vasküler (Pulmoner arter, mitral
ve aort kapaklar›n›n stenozlar› ile regurgitasyonlar›,
koroner arter hastal›klar›, ductus botalli persistens,
kardiomiyopatiler, atrial-septal defektler, atrial
fibrilasyon, konstriktiv perikarditis), renal (renal arter
stenozu ve poli-kistik yap›laflma, glomerulonefritis,
pyelonefritis, akut, subakut ve kronik nefritis), serebrovasküler (tümör) ve hormonal (thyroid bezi hastal›klar›,
hyperadrenocorticism, hyperaldosteronism) hastal›klar›n
tan›s›nda kullan›lan di¤er laboratuar analizlere ilave olarak
ve risk tafl›yan cerrahi operasyonlar esnas›nda hastan›n
durumunun kontrol edilmesi amac›yla arteriyel kan
bas›nçlar›n›n ölçülmesinin faydal› oldu¤u bildirilmektedir
(1,2,3,4,5).
Bu çal›flmalara yönelik ilk deneme 1733 y›l›nda A.

brahialis kanülizasyonu ile atlar›n arterial kan
bas›nçlar›n›n ölçülmesiyle yap›lm›flt›r (6,7). Veteriner
fizyolojist Dr.A.Chauveau taraf›ndan 1861 y›l›nda sa¤
kalp bölümü ile venöz sistem aras›ndaki iliflkinin
ispatlanmas›ndan (7) yaklafl›k olarak altm›fl y›l sonra,
W.Forsmann kendi kolunun venas›na kateter
yerlefltirelerek sa¤ atriuma ulafl›labilece¤ini göstermifltir
(7,8).
Köpeklerde arterial kan bas›nçlar›n›n belirlenmesi
indirek ve direk yöntemler kullan›larak yap›l›r (3,4,9).
‹ndirek kan bas›nçlar› sakinlefltirici herhangi bir ilaç
yap›lmas›na gerek kalmaks›z›n femoral arter üzerine
yerlefltirilen bir manflet yard›m› ile ölçülürken, direk kan
bas›nçlar› genel anestezi alt›nda intravasküler ve
intrakardiak kateterizasyon tekni¤i ile ölçülebilmektedir
(4,10).
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Son y›llarda mönitörlü indirek kan bas›nç ölçüm
cihazlar›n›n üretilmeye bafllanmas›yla, bu yöntemin
Veteriner prati¤inde rahatl›kla kullan›lmas›na karfl›n,
çeflitli dezavantajlara sahip olan direk kan bas›nc›
ölçümlerinin rutin olarak kullan›lamad›¤› belirtilmektedir
(1,6,11). Bununla birlikte direk yöntemdeki uygulama
güçlü¤ü, cihaz ve techizat›n pahal› oluflu, ifllemin dokulara
hasar vermesi, kardiak ruptur, tromboz, enfeksiyon ve
hematom gibi baz› komplikasyonlar›n oluflmas›na ra¤men;
direk yöntemle ölçülen sistolik ve diastolik arteriyal kan
bas›nçlar›n›n, indirek yöntemle elde edilen bas›nçlara
oranla daha do¤ru oldu¤u bildirilmektedir (11,12). Ayr›ca
kan bas›nçlar›n›n direk yöntemle ölçülmesi ile kardiak
fonksiyon indeksleri olarak bildirilen kas›lma, gevfleme,
dolum, pre-ejeksiyon ve ejeksiyon süreleri hakk›nda fikir
edinilece¤i (4,6,7), kan debisinin, kalp kamaralar›n
sistolik ve diastolik volümleri ile kapak alanlar›n›n
hesaplanabilece¤i, kalp kateterizasyonu esnas›nda al›nan
arterial ve venöz kan örneklerinden kan gaz analizlerinin
(PO2, PCO2, HCO3) yap›labilece¤i ve radyo opak madde
enjeksiyonuyla gerek kongenital ve gerekse edinsel kalp
defektlerinin tan›s›n›n konulabilece¤i bildirilmifltir
(5,6,13,14).

mönitöründen izlenirken, ayn› anda ka¤›t üzerine
yazd›r›labildi¤i de belirtilmektedir (12,15).

Kalp kateterizasyonu; kalbe ait anatomik ve fizyolojik
bilgiler elde etmek amac›yla diseksiyon veya punksiyon
gibi invaziv yöntemler kullan›larak özel olarak üretilmifl
kateterler ile kalp boflluklar› ve büyük damarlar›n
kateterize edilme ifllemi olup, sa¤ kalp kateterizasyonu V.
jugularis’e “Swan-Ganz kateteri” yerlefltirilerek kateterin
sa¤ ventrikül ve pulmoner artere kadar, sol kalp
kateterizasyonu ise A. Carotis communis veya
A.Femoralis’e “Pingtail kateteri” yerlefltirilerek kateterin
aorta yolu ile sol ventriküle gönderilmesi esas›na
dayanmaktad›r (5,14). Sol kalp kateterizasyonun di¤er
bir yöntemi olan sol ventrikül apeksine punksiyon ile
kateter yerlefltirilmesi ifllemi ise daha az kullan›lmaktad›r
(10,13,15).

Çal›flmada a¤›rl›klar› 14-22 kg aras›nda de¤iflen 16’s›
difli 9’u erkek toplam 27 adet melez köpek kullan›ld›.
Rutin klinik muayeneleri yap›l›p, iç ve d›fl parazitlerinden
ar›nd›r›lan ve sa¤l›kl› olduklar›na karar verilen köpekler
çal›flmaya dahil edildi. Kan bas›nçlar›n›n ölçülmesinde
“CGR OSX-11” model poliograf cihaz› ile bu cihaza monte
edilmifl bir d›fl bas›nç transduseri, 1 metre uzunlu¤undaki
4 F’lik Pingtail ve Swann-Gnaz kateterleri kullan›ld›.

Kalp kamaralar› ve büyük damarlarda (Aorta,
A.pulmonalis) oluflan bas›nç de¤ifliklikleri bas›nç
transduseri sayesinde cihaz›n mönitörüne aktar›l›r.
Kateterin kalp içinde kalan ucuna ba¤lanan bir mikrotransduser ile kateterin d›flar›daki ucuna ba¤lanan bir d›flbas›nç transduseri olmak üzere iki tip transduser mevcut
olup, her iki tip sisteminde intrakardiak bas›nç
de¤iflikliklerin saptanmas›nda ve bas›nç traselerinin kay›t
edilmesinde kullan›labilece¤i belirtilmifltir (7,11,14).
Kardiak siklus esnas›nda oluflan bas›nç traseleri cihaz›n
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De¤iflik araflt›r›c›lar (3,5,11,16,17,18,19) taraf›ndan
saptanan köpeklerin intrakardiak kan bas›nçlar› Tablo
1’de verilmifltir. Sa¤l›kl› köpekler üzerinde yap›lm›fl olan
çal›flmalarda s›n›rl› say›da parametrenin ölçüldü¤ü ve
normal de¤erlerinin belirlenmesi üzerinde fazla araflt›rma
olmad›¤› belirlendi.
Bu güne de¤in yap›lan çal›flmalarda hayvanlar›n kan
bas›nçlar› ölçülerek, çeflitli hastal›klar›n tan›s›n›n
yap›labilece¤i bildirilmesine (1,2,3,4,9) ve insan
hekimli¤inde üzerinde önemle durulmas›na karfl›n, bu
konu veteriner hekimli¤inde henüz yerini tam olarak
alamam›flt›r. Di¤er taraftan Ülkemizde bu konuyla ilgili
herhangi bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r.
Buradan yola ç›karak yap›lan bu çal›flmada sa¤l›kl›
köpeklerde intrakardiak kan bas›nçlar› ve kardiak
fonksiyon indekslerinin normal de¤erleri belirlenerek
ileride yap›lacak çal›flmalara ›fl›k tutmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot

Kateterizasyon öncesi en az 12 saat aç b›rak›lan
köpeklerin boyun bölgesinin yan taraf›ndaki k›llar skapula
önüne kadar trafl edildi. Tüm hayvanlara premedikasyon
amac›yla xylazine hidrochloride (Rompun fl 23,32 mg/ml)
ve anestezi için ise ketamin hidrochloride (Ketamin fl
50mg/ml) 10 mg/kg ‹.M. yolla uygulanarak, operasyon
masas›na lateral pozisyonda yat›r›ld›. Operasyon bölgesi
steril serviyetlerle s›n›rland›r›lak, cerrahi kurallara uygun
olarak dezenfeksiyonu yap›ld›. Enzisyon hatt› V.
jugularis’in 1-2 cm dorsali olarak belirlendi. Boyun
bölgesinin orta 1/3’lük bölümündeki deri, deri alt› ba¤
dokusu ve M.cutaneus colli önden arkaya do¤ru yaklafl›k
olarak 5 cm uzunlu¤unda kesildi. Dorsalde M.
sternooccipitalis ve ventralde M.sternothyreoidus
taraf›ndan s›n›rland›r›lan sulcus jugularis’e ulafl›larak V.
jugularis aç›¤a ç›kar›ld›. M. sternomastoideus diseke
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Tablo 1.

De¤iflik Araflt›r›c›lara Göre Sa¤l›kl› Köpkelerde ‹ntrakardiak Kan Bas›nçlar› (mm/Hg) (3,5,11,16,17,18,19).

Sa¤
Ventrikül

Sol
Ventrikül

Sa¤
Atrium

Sol
Atrium

Aort

Sistolik
Bas›nç

Diastolik
Bas›nç

Sistolik
Bas›nç

Diastolik
Bas›nç

Sistolik
Bas›nç

Sistolik
Bas›nç

Sistolik
Bas›nç

Diastolik
Bas›nç

Littman
ve ark. (n=5)

-

-

155±26

73±14

-

-

-

-

Stokhof
(n=9)

-

25±0

119±0

-

5±0

+

113

83

Sawyer ve
ark. (n=16)

-

-

115±6

80±5

-

-

-

-

Ware ve ark.
(n=25)

-

-

115±4

90±2

-

-

-

-

Lim ve ark.
(n=25)

-

-

129±4

-

-

4±1

-

-

Jugdutt ve
Khan (n=10)

-

-

121±2

-

-

5±0

-

-

Ginzton ve
ark. (n=8)

-

-

-

-

-

-

154±25

89±21

Tablo 2.

Sa¤l›kl› Köpeklerde ‹ntrakardiak Kan Bas›nçlar› (mm/Hg).

Sa¤
Ventrikül

Sol
Ventrikül

Sa¤
Atrium

Sol
Atrium

Aort

Sistolik
Bas›nç

Diastolik
Bas›nç

Sistolik
Bas›nç

Diastolik
Bas›nç

Sistolik
Bas›nç

Sistolik
Bas›nç

Sistolik
Bas›nç

Diastolik
Bas›nç

53
±2,9

36
±2,9

113
±3,1

86
±3,7

3
±1,3

3
±2,5

127
±3,3

103
±5,0

Tablo 3.

Sa¤l›kl› Köpeklerde Kardiak Fonksiyon ‹ndekslerinin Normal De¤erleri (mm/sn).
Sa¤ Ventrikül

Sol Ventrikül

Aort

KS

GS

DS

KS

GS

DB

PES

ES

0.13
±0,006

0.06
±0,001

5.6
±0,53

0.15
±0,005

0.05
±0,004

0.18
±0,009

0.03
±0,003

0.18
±0,008

KS: Kas›lma süresi, GS: Gevfleme süresi, DS: Dolum süresi, PES: Pre-ejeksiyon süresi, ES: Ejeksiyon süresi

edilip, çevre dokular› ile Tr. vazosympathicus dikkatli bir
flekilde ayr›larak A. carotis communis aç›¤a ç›kar›ld› (20).
Sol kalp kateterizasyonu için A. carotis communis
parmaklar aras›nda tesbit edilerek, içine ucu k›vr›k spiralli

mandren yerlefltirilen ve kalbe do¤ru önlendirilen 14
numara kanül ile damara girildi. Mandren damar içine 10
cm kadar itildikten sonra, kanül damardan geri çekilirken,
kanülün damarda oluflturdu¤u delikten gelen kan
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s›z›nt›lar› tamponlanarak engellendi. Bir k›sm› damar
içinde b›rak›lan mandrenin, damar d›fl›nda kalan ucuna
port-kordis kateter tak›l›p, mandrenin klavuzlu¤unda
ilerletilerek damar içine yerlefltirildi ve mandren geri
çekildi. Port-kordis kateterin içinde bulunan valvüler
sayesinde kan›n d›flar› ç›kmas› engellendi. 1 metre
uzunlu¤unda 4 F’lik fleksibl “Pingtail kateteri”, portkordis kateterin içinden geçirilip, aort kapaklar›na do¤ru
yönlendirilerek kalbe kadar ilerletildi ve aorta yoluyla sol
ventriküle ulafl›ld› (fiekil 1). Sa¤ kalp kateterizasyonu ise
ayn› yöntemle V. jugularis’e “Swanz-Ganz kateteri”
yerlefltirilerek, kateterin sa¤ ventriküle kadar ilerletilmesi
ile yap›ld› (5,11,15). Kateterlerin d›fl tarafdaki ucu bir
ba¤lant› hortumu kullan›larak üç yollu bir vana’ya ve
cihaza monte edilmifl d›fl bas›nç tranduserine ba¤land›. Bu
esnada tranduserin yüksekli¤inin köpe¤in kalp seviyesiyle
ayn› hizada olmas›na özen gösterildi. Kateterin içi
p›ht›laflmay› önlemek amac›yla 500 cc serum fizyolojik
içine 1 cc heparin kat›larak haz›rlanan solusyonla y›kand›.
Cihaz su bas›nc›na göre s›f›rland›ktan sonra 3 yolla vana
aç›larak, kateter ile transduser aras›ndaki ba¤lant›
sa¤land›ktan sonra elde edilen bas›nç uyar›mlar› cihaz›n
monitöründen izlendi ve ›s›ya duyarl› ka¤›t üzerine 50
mm/sn h›zla yazd›r›ld›.
Kateter ucunun nerede oldu¤u; elde edilen bas›nç
traselerinin mönütörden izlenmesi (15) ve ventro-dorsal
çekilen radyografi ile belirlendi (fiekil 2).
Kateter, port-kordis kateter içinden geri çekilip

damardan ç›kar›ld›ktan sonra, port-kordis kateter
çevresine atravmatik i¤ne ve 3/0 krome katgüt ile tütün
kesesi dikifli konulup, dü¤ümlenirken, ayn› anda portkordis kateter damardan ç›kar›ld›. Kan s›z›nt›s› olmad›¤›na
kanaat getirdikten sonra bölgedeki kaslar deri alt› ba¤
dokusuna 2/0 krome katgüt ile dikildi. Deri ise 1/0 ipek
iplik kullan›larak basit ayr› dikifller ile kapat›ld›. Operasyon
yaras› dikiflli pansuman ile korundu. Post-operatif olarak
tüm hayvanlara genifl spekturumlu antibiyotik uyguland›.
Sol ve sa¤ ventrikülü ile aorta’n›n sistolik ve diastolik
bas›nçlar› monitörden dijital olarak belirlendi ve ka¤›t
üzerine yazd›r›lan traselerden hesaplanarak kontrol edildi.
Ayr›ca trase kay›tlar› kullan›larak, kardiak fonksiyon
indeksleri olarak kabul edilen “kas›lma, gevfleme, dolum,
proje-ejeksiyon ve ejeksiyon süreleri saptand›.
Tüm sistolik bas›nçlar, bas›nç traseleri üzerindeki bu
bas›nc›na göre belirlenen s›f›r noktas› ile elektrokardiogramda “S” dalgas› sonundan, diastolik bas›nçlar ise “T”
dalgas›n›n sonundan ölçüldü. Sa¤ ve sol ventrikül bas›nç
traselerinden yararlan›larak; kas›lma süresi (Sol ventrikül
kontraksiyonunun bafllad›¤› “C” noktas› ile “T” dalgas›
sonu), gevfleme süresi (“T” dalgas› sonu ile atrioventriküler kapaklar›n aç›lmaya bafllad›¤› “O” noktas›),
dolum süresi, (“O” noktas› ile “P” dalgasan›n sonu)
hesapland›. Pre-ejeksiyon süresi (“C” noktas› ile “S”
dalgas› sonu) ve ejeksiyon süresi ise (“S” dalgas› sonu ile
“T” dalgas› sonu) aortan›n bas›nç trasesinden
yararlan›larak (fiekil 3) hesapland› (5,7,15).

fiekil 1.
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A. Carotis Communis’e Pingtail
Kateterinin Yerlefltirilmesi.
a: A. Carotis Communis., b:
Port-kordis Kateter, c: Pingtial
Kateteri,
d: Ara
ba¤lant›
hortumu, e: Üç yollu vana, f:
Serum hortumu, g: Transduser
hortumu.
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Bulgular
Kateterize edilen ve anesteziden ç›kan köpeklerin hiç
birinde genel durum bozuklu¤una dair bir klinik bulguya
rastlanmad›. Ancak, köpeklerin 16 adetinde boyun
bölgesindeki kan s›z›nt›s› nedeniyle hematom olufltu¤u
gözlendi.
Tüm köpeklerden elde etti¤imiz sa¤ ve sol ventrikül ile
aortan›n sistolik ve diastolik bas›nçlar› Tablo 2’de
sunulmufltur.
Çal›flma sonunda tüm köpeklerden elde edilen bas›nç
traselerine göre hesaplad›¤›m›z kardiak fonksiyon
indekslerinin normal de¤erleri Tablo 3’de verilmifltir.
Kalp kateterzasyonu ile sa¤l›kl› bir köpekten elde
edilen sa¤ ve sol ventrikül ile aort’an›n orjinal bas›nç
traseleri fiekil 4’de sunulmufltur.

fiekil 2.

Sa¤ ile sol ventrikül sistolik bas›nc› (%51), sol
ventrikül ile artriumun sistolik bas›nc› (%41), sol
ventrikül diastolik bas›nc› ile sol atriumun sistolik bas›nc›
(%43), sol ventrikül dolum süresi ile pre-ejeksiyon süresi
(%44) ve sa¤ ile sol ventrikül gevfleme süresi (%51)
aras›nda istatistiki olarak p<0,05 düzeyinde anlaml›
pozitif korelasyonlar saptand›. Sa¤ ventrikül gevfleme
süresi ile aort sistolik (%64) ve diastolik bas›nçlar› (%55)
aras›nda istatistiki olarak p<0,05 düzeyinde anlaml›
negatif korelasyon saptand›.

Sa¤l›kl› Bir Köpe¤in Sol Ventrikülüne Kadar ‹lerletilen
Pintail Kateterinin Radyografik Görüntüsü.

Sa¤ ventrikülün diastolik bas›nc› ile sol ventrikül
sistolik (%57) ve diastolik bas›nc› (%55) aras›nda
istatistiki olarak p<0,01 düzeyinde anlaml› pozitif
korelasyonlar saptand›.

–
Elde edilen verilerin ortalamalar› (X), standart
sapmalar› (Sx–) ve korelasyonlar› Evrim ve Günefl’e göre
hesaplanarak de¤erlendirildi (21).

Aort sistolik bas›nc› ile sol ventrikül sistolik (%71) ve
diastolik bas›nc› (%64) aras›nda istatistiki olarak
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Sa¤ ve Sol Ventrikül ile Aortaya Ait
Bas›nç Traselerinden ‹ntrakardiak Kan
Bas›nçlar› ve Kardiak Fonksiyon
‹ndekslerin Ölçülmesi (7,10,12).
RVBT: Sa¤ Ventrikül Bas›nç Trasesi,
LVBT: Sol Ventrikül Bas›nç Trasesi,
AoBT: Aorta Bas›nç Trasesi, C: Sol
Ventrikül
Kontraksiyonunun
Bafllang›c›,
O: Atrio-ventriküler
Kapaklar›n Aç›lmaya Bafllamas›, 1:
Ventriküler sistolik bas›nç, 2:
Ventriküler diastolik bas›nç, 3: Kas›lma
süresi, 4: Gevfleme süresi, 5: Dolum
süresi, 6: Atrial sistolik bas›nç, 7: Preejeksiyon süresi, 8: Ejeksiyon süresi.
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p<0,001 düzeyinde anlaml› pozitif korelasyonlar
saptand›.

Tart›flma
Kardio-vasküler, renal, serebro-vasküler ve hormonal
hastal›klar›n tan›s›nda kullan›lan di¤er tan› yöntemlerine
ilave olarak ve operasyon esnas›nda hastan›n durumunun
takip edilmesi amac›yla arteriyal kan bas›nçlar›n›n
ölçüldü¤ü bildirilmektedir (1,2,3,4,5).
Direk kan bas›nçlar›n›n ölçülmesinde uygulaman›n zor,
invazif, pahal› ve post-operatif komplikasyonlar›n›n
ç›kabilece¤i görüfllerine (11,12) kat›lmaktay›z.
Bugüne de¤in köpeklerin intrakardiak kan bas›nçlar›
üzerine yap›lan çal›flmalarda (Tablo 1) sol ventrikül
sistolik bas›nc› 115±4 ile 155±26 mm/Hg, diastolik
bas›nc› 73±14 ile 80±5 mm/Hg, sol atrium sistolik
bas›nc› 3±1 ile 6±2 mm/Hg, sa¤ atrium sistolik bas›nc›
5±0 mm/Hg, sa¤ ventrikül diastolik bas›nc› 25±0
mm/Hg, aort sistolik bas›nc› 113 ile 154±29 mm/Hg ve
diastolik bas›nc›n›n ise 83 ile 89±21 mm/Hg s›n›rlar›
aras›nda oldu¤u bildirilmifltir (3,5,11,16,17,18,19).
Çal›flmam›zda sol ventrikül sistolik ve diastolik, sol ve sa¤
atrium sistolik, aort sistolik ve diastolik bas›nc›n›n
literatürlerde belirtilen fizyolojik s›n›rlar›n içinde oldu¤u
belirlendi.
Kardiak fonksiyon indekslerinden biri olan sol
ventrikül kas›lma süresi üzerinde yap›lan çal›flma say›s›
oldukça s›n›rl›d›r. Ware ve ark. (16) 25 adet sa¤l›kl›
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köpek üzerinde yapt›klar› çal›flmada bu indeksin normal
de¤erini 0.23±0.03 mm/sn olarak saptam›fllard›r. Bu
çal›flmada ise sol ventrikül kas›lma süresi ortalama
de¤erinin Ware ve arkadafllar›n›n (16) buldu¤u de¤ere
göre daha yüksek oldu¤u izlendi. Bu fark›n Ware ve ark.
(16) k›sa süreli genel bir aneztezik (sodyum pentotal),
bizim ise uzun süreli genel anestezik ilaç kombinasyonu
(Xylazine hidrokloride + Ketamine hidrokloride) kullanmam›zdan dolay› kaynaklanabilece¤i düflünüldü. Di¤er
kardiak fonksiyon indekleri olarak bildirilen (5,6,13)
ventriküler gevfleme, dolu, pre-ejeksiyon ve ejeksiyon
süresinin köpeklerdeki normal de¤erlerini bildiren gerek
yabanc› ve gerekse yerli bir literatüre rastlanmad›.
Bununla birlikte, intrakardiak bas›nç de¤erleri ile kardiak
fonksiyon indeksleri aras›nda herhangi bir korelasyonun
varl›¤›n› araflt›ran bir çal›flmaya rastlanamad›¤›ndan bu
parametrelerle ilgili tart›flma imkan› bulunamad›.
Sonuç olarak, bu çal›flma ile sa¤l›kl› köpeklerde
intrakardiak kan bas›nçlar›n›n ve kardiak fonksiyon
indekslerinin normal s›n›rlar›n›n belirlenmesinin ve bu
de¤erler aras›ndaki mevcut korelasyon oranlar›n›n
saptanmas›n›n konuyla ilgili yap›lacak araflt›rmalara
kaynak teflkil etmesi aç›s›ndan ve çeflitli hastal›klarda
tan›ya gidilirken klinik, radyografik ve di¤er laboratuar
yöntemleriyle elde edilen bulgular ile kalp kateterizasyonu
bulgular›n›n birlikte de¤erlendirilmesinin faydal› olaca¤›
kan›s›nday›z.

U. BAKIREL, R. GÖNÜL, A. AKDO⁄AN KAYMAZ, T. B‹LAL, H. TAN

Kaynaklar
1.

Remillard, R.L., Ross, J.N., Eddy, J.B.: Variance of Indirect Blood
Pressure Measurements and Prevalance of Hypertension in
Clinically Normal Dogs. Am. J. Vet. Res. 1991; 52 (4): 561-565.

12.

Dessiris, A.: Peripheral Venous Pressure asa Guide for Fluid
Administration In Hypovolaemic Dogs. J. Vet. Med. Ass. 1987;
34, 690-697.

2.

Bovee, K.C., Littman, M.P., Crabtree, B.J., Aguirre, G.: Essential
Hypertension In a Dog. JAVMA. 1989; 195 (1): 81-86.

13.

3.

Littman, M.P., Robertson, J.L., Bovee, K.C.: Spontaneous
Systemic Hypertension In Dogs: Five Cases (1981-1983). JAVMA,
1988; 193 (4): 486-493.

Martin, M.W.S., Godman, M., Fuentes, V.L., Clutton, R.E., Haigh,
A., Darke, P.G.G.: Assessment of Balloon Pulmonary Valvuloplasty
›n Six Dogs. J. Small Ani. Prac. 1992; 33: 443-449.

14.

Blood, D.C., Radostis, O.M. Henderson, J.A.: Veterinary Medicine,
Sixtht Ed. ELBS Published. Eastbourne. 281, 19832.

15.

Gerlach, K.V., N›tsch, P., Meissler, M., Trautvetter, E., Recum,
A.V.: Invasive Druckmessungen Zur Bestimmung Der AortenÖffnungsflache (AoÖF) Bei Normalem Und Stenosiertem
Linksventrikularen Ausflubtrakt. Berl. Münch. Tierarztl. Wschr.
1990; 103: 401-406.

16.

Ware, W.A., Muir, W.W., Swanson, C.: Effect of Amiodarone on
Myocardial Performance In Normal Canine Hert And Canine
Heartsh With Infarcts. Am.J. Vet. Res. 1991; 52 (6): 891-897.

17.

Lim, M.J., Karolle, B.L., Wood, J.C., Buda, A.J.: Ischemic
Expansion During Acute Myocardial Infarction and Reversal By
Coronary Reperfusion. Am. Heart J. 1992; 123(6): 1457-1463.

18.

Jugdutt, B.I., Khan, M.I.: Impact of Increased Infarct Transmurality
on Remodelling and Function During Healing After Anterior
Myocardial Infarction In a Dog. Can. J. Physiol. Pharmacol. 1992;
70(7): 949-958.

19.

Ginzton, L.E., Rodrigues, D., Garner, D., Laks, M.M.: Functional
Significant of Post-Myocardial Infarction Left Ventricular
Hypertrophy: A Benefical Responce. Am. Heart J. 1992; 123 (3):
628-635.

20.

Çal›fllar, T., Kahvecio¤lu, O., Mutufl, R.: Veteriner Topografik
Anatomi. Medisan yay›n serisi. Ankara. 91, 1996 (22).

21.

Evrim, M., Günefl, H.: Biyometri Ders Notlar›. ‹.Ü. Vet. Fak.Yay.
13-24, 1994 (31).

4.

Tabaru, H., Watanabe, H., Tanaka, M., Nakama, S.: Non-Invasive
Measurement of Systemic Arterial Pressure By Finapres In
Anesthetized Dogs. Jpn. J. Vet. Sci. 1990; 52(2): 427-430.

5.

Stokhof,
A.A.: Die
Diagnostische
Bedeutung
Der
Herzkatheterisierung. Kleinter-Praxis. 1973; 18 (7): 197-203.

6.

Senta, T., Kubo, K., Sug›moto, O.: Direct Measurement of Carotid
Arterial Blood Pressure in Unanesthetized Standing Horses. Exp.
Pep. Equi. Hlth Lab. 1973; 10:76-83.

7.

Miller, P.J., Holmes, J.R.: Computer Processing of Transaortic
Valve Blood Pressure In The Horse Using The First Derivative of
The Left Ventricular Pressure Trace. Equine Vet. J. 1984; 16 (3):
210-214.

8.

Wens, H.M.: Die Herzkatheterrisierung Von J.B. August Chauveau
›m Jahre 1861. Tierarztl. Umschan. 1989; 44: 90-95.

9.

Hunter, J.S., Mcgrath, C.J., Thatcher, C.D., Remillard, R.L.,
Mccain, W.L.: Adaptation of Human Oscillometric Blood Pressure
Monitors for Use in Dogs. Am. J. Vet. Res. 1990; 51 (9): 14391442.

10.

Vincent, I.C. Michell, A.R., Leahy, R.A.: Non-Invasive
Measurement of Arterial Blood Pressure in Dogs: A Potential
Indicator for The Identification of Stress. Res. Vet. Sci. 1993; 54:
195-201.

11.

Sawyer, D.C., Brown, M., Striler, e.L., Durham, R.a. Langham,
M.A., Rech, R.H.: Comparison of Direct And Indirect Blood
Pressure Measurement in Anesthetized Dogs. Lab. Anim.Sci.
19091; 41(2): 134-138.

703

